**KARTA PRZEDMIOTU**

1. **Dane podstawowe**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | **Polityka zagraniczna Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii** |
| Nazwa przedmiotu w języku angielskim | Foreign policy of France, Germany and the United Kingdom |
| Kierunek studiów | Stosunki Międzynarodowe |
| Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) | I |
| Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) | stacjonarne |
| Dyscyplina | Nauki o polityce i Administracji |
| Język wykładowy | polski |

|  |  |
| --- | --- |
| Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna | Dr Iryna Pawlowska |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Forma zajęć *(katalog zamknięty ze słownika)* | Liczba godzin | semestr | Punkty ECTS |
| wykład | 30 | 3 | 3 |
| konwersatorium |  |  |
| ćwiczenia | 15 | 3 |
| laboratorium |  |  |
| warsztaty |  |  |
| seminarium |  |  |
| proseminarium |  |  |
| lektorat |  |  |
| praktyki |  |  |
| zajęcia terenowe |  |  |
| pracownia dyplomowa |  |  |
| translatorium |  |  |
| wizyta studyjna |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Wymagania wstępne | Zainteresowanie przedmiotem. Wiedza z historii Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec i polityki XX-XXI wieków tych państw. |

1. **Cele kształcenia dla przedmiotu**

|  |
| --- |
| C1 -Zapoznanie studentów z mechanizmami polityki międzynarodowej oraz regułami nią rządzącymi ze szczególnym odniesieniem do obszaru euroatlantyckiego. |
| C2 -Zapoznanie studentów z czynnikami motywacyjnymi polityki zagranicznej kluczowych mocarstw europejskich - Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, odpowiedzialnych za ład i bezpieczeństwo międzynarodowe w obszarze euroatlantyckim. |
| C3 -Wykształcenie u studentów umiejętności prawidłowego odczytywania intencji działań Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej. |

1. **Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol | Opis efektu przedmiotowego | Odniesienie do efektu kierunkowego |
| WIEDZA | | |
| W\_01 | Absolwent zna i rozumie specyfikę nauk o polityce i administracji a także ich relacje do innych dyscyplin w ramach dziedziny nauk społecznych. | K\_W05 |
| W\_02 | Absolwent zna i rozumie istotę oraz uwarunkowania stosunków międzynarodowych. | K\_W03 |
| W\_05 | Absolwent zna i rozumie złożony charakter relacji wewnętrznych i zewnętrznych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i kulturowych. | K\_W03 |
| UMIEJĘTNOŚCI | | |
| U\_01 | Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania, diagnozowania, wyjaśniania oraz prognozowania kwestii szczegółowych odnoszących się do stosunków międzynarodowych. | K\_U07 |
| U\_05 | Absolwent potrafi prawidłowo oceniać zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego oraz identyfikować ich przyczyny. | K\_U10 |
| KOMPETENCJE SPOŁECZNE | | |
| K\_03 | Absolwent jest gotów do dokonywania oceny i samooceny wiedzy we wskazanym zakresie. | K\_01 |

1. **Opis przedmiotu/ treści programowe**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Polityka zagraniczna Francji i jej uwarunkowania historyczne. Miejsce Francji w świecie. Polityka europejska. Stosunki francusko-niemieckie, francusko-brytyjskie i francusko-amerykańskie. Polityka Francji wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Polityka śródziemnomorska i bliskowschodnia. Polityka afrykańska. Francja wobec problemów globalnych. Francja a integracja europejska. Francja we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej. 2. II. Polityka zagraniczna Niemiec przed i po II wojnie światowej. Historyczne i geopolityczne korzenie polityki zagranicznej Niemiec. Uwarunkowania zjednoczenia Niemiec oraz determinanty polityki zagranicznej RFN po 1991 roku. Polityka europejska zjednoczonych Niemiec. Stosunki RFN z Francja siłą napędową integracji europejskiej. Stanowisko zjednoczonych Niemiec wobec integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej ze Wspólnotami Europejskimi i Unią Europejską. Bezpieczeństwo europejskie w polityce zagranicznej zjednoczonych Niemiec, stosunek do NATO. Polityka transatlantycka RFN, relacje z USA. Polityka RFN wobec Rosji. Stosunki niemiecko-polskie. 3. III. Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii. Geopolityczne i geostrategiczne uwarunkowania brytyjskiej polityki zagranicznej. Europejska polityka Wielkiej Brytanii i jej stosunek do integracji europejskiej. Relacje Wielkiej Brytanii z Francją, Niemcami (kwestia zjednoczenia), ZSRR i Rosją, USA oraz z Polską. NATO w polityce bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. Pozaeuropejski krąg zainteresowań Wielkiej Brytanii-Commonwealth. Wielka Brytania w walce z terroryzmem międzynarodowym.  |  | | --- | |  | |

1. **Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol efektu | Metody dydaktyczne  *(lista wyboru)* | Metody weryfikacji  *(lista wyboru)* | Sposoby dokumentacji  *(lista wyboru)* |
| WIEDZA | | | |
| W\_01 | Wykład problemowy/  Dyskusja/Praca w grupach | Egzamin pisemny/ustny | Protokół |
| W\_02 | Wykład problemowy/  Dyskusja/Praca w grupach | Egzamin pisemny/ustny | Protokół |
| W\_05 | Wykład problemowy/  Dyskusja/Praca w grupach | Egzamin pisemny/ustny | Protokół |
| UMIEJĘTNOŚCI | | | |
| U\_01 | Wykład problemowy/  Dyskusja/Praca w grupach | Egzamin pisemny/ustny | Protokół |
| U\_05 | Wykład problemowy/  Dyskusja/Praca w grupach | Egzamin pisemny/ustny | Protokół |
| KOMPETENCJE SPOŁECZNE | | | |
| K\_03 | Wykład problemowy/  Dyskusja/Praca w grupach | Dyskusja | Protokół |

1. **Kryteria oceny, wagi...**

Ocena w oparciu o aktywność na zajęciach i przygotowanie do zajęć na podstawie proponowanej literatury, udział w omówieniu wystapienia kolegów, zwłaszcza stawienie pytań przez studentów (40%); pisemne/usne kolokwium z pytaniami o charakterze testowo-opisowym z zakresu wstępnej wiedzy z przedmiotu (20%), referat/ prezentacja (do 15 minut) na temat zgłoszony przez studentkę/studenta i wygłoszony podczas zajęć (40%).

Egzamin (test/esej)/ Zaliczenie ćwiczeń.

1. **Obciążenie pracą studenta**

|  |  |
| --- | --- |
| Forma aktywności studenta | Liczba godzin |
| Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem | **45** |
| Liczba godzin indywidualnej pracy studenta | **90** |

1. **Literatura**

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa |
| 1. J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1999. 3. J. Stefanowicz, Polityka europejska V Republiki, Warszawa: ISP PAN 1994. 4. J. Krasuski, Historia Niemiec, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2008. 5. S. Sulowski, Uwarunkowania i główne kierunki polityki zagranicznej RFN, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2002. 6. F. Gołembski, Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, Warszawa: Aspra 2001. 7. R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007.  8.J. Luxmoore, М. Glabisz-Pniewska, Kosciół społeczeństwo i Brexit, Kraków 2018.  9.F. Gołembski, Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, Warszawa 2001.  10.М. Hułas, Мechanizmy kształtowania i realizowania brytyjskiej polityki zagranicznej (1939-1945), Warszawa 2022.  11.J. Kiwerska, B. Koszel, М. Tomczak, S. Żerko, Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, Poznań 2011.  12.H. Zins, Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, Lublin 2001.  13.S. Parzymies, Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie, Warszawa 2017.  14.E. Cziomer, Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku, Warszawa-Kraków 2010.  15. T. Мorozowski, Współkształtowanie globalizacji Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec mocarstw wschodzących po 2004 roku, Poznań 2022.  16.М. Żurek, Polityka europejska. Koncepcyjne i doktrynalne podstawy na przykładzie Niemiec, Szczecin 2021.  17.I. Anczewski, Polityka zagraniczna Francji. Wybrane kierunki, Warszawa 1989.  18.K. Łastawski, Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii 1945-1956, Warszawa 1979.  19.K. Мalinowski, Nauka i polityka zagraniczna. Dyskurs o międzynarodowej roli Niemiec (1990-2005), Poznań 2007.  20.Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, Мateriały Niemcoznawcze, nr 4, Polski Instytut spraw międzynarodowych, Warszawa luty 1994.  21.K. Janoś, A. Kałabunowska...(red.), Interesy-wartości-kompromisy w erze Angeli Мerkel, Poznań 2022.  22.R. Dmowski, Anglia powojenna i jej polityka (1926), Wrocław 2022.  23.Мarek Мikoajczyk, Od polityki splendid isolation do członkowstwa w EWG, Poznań 2016.  24.P. Kochanowski, Analiza realizacji polityki zagranicznej państwa na przykładzie Wielkiej Brytanii czasu II wojny światowej, Toruń 2018.  25.J. М. Fiszer (red.), Współpraca Polski Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego (1991-2021), Warszawa 2022.   |  | | --- | |  | |
| Literatura uzupełniająca |
| 1. E. Cziomer, Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku, Warszawa: Elipsa 2010. 2. L. Aggestam, European Foreign Policy and the Quest for a Global Role: Britain, France and Germany, London: Routledge 2012. 3. A. Hadfield, I. Manners & R. Whitman (eds.), Foreign Policies of EU Member States, London: Routledge 2015. 4. A. Szeptycki, Francja czy Europa. Dziedzictwo de Gaulle’a w polityce zagranicznej V Republiki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2005.  **5.** Bojenko-Izdebska E., Przemiany w Niemczech Wschodnich 1989-2010. Polityvzne aspekty transformacji.  6. Duroselle Jean-Baptiste, *Historia narodów Europy*, Warszawa 1996, s. 13-22  7. N. Davies, *Europa. Rozprawa historyka z historią*, Kraków 2001.  8. [H. Jähner,](https://wydawnictwopoznanskie.pl/autor/harald-jahner/) *Czas wilka. Powojenne losy Niemców*, Poznań 2021.  9. Marshall Tim, *Potęga geografii*, Poznań 2021.  10. T. Мłynarczyk, Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej UE, Kraków.  11. L.A. Wierzbicki, Historia polityczna nowożytnej Europy 1492-1792, Lublin.  12. *W kręgu polityki zagranicznej V Republiki Francuskiej*, red. R. Jankowska, Katowice 2013.  13. [Monika Szkarłat](https://ies.lublin.pl/author/monika-szkarlat/), [Pierre-Bruno Ruffini](https://ies.lublin.pl/ies-policy-papers/science-diplomacy-of-selected-european-states-the-case-of-the-united-kingdom-france-and-hungary/), [Anna Umińska-Woroniecka](https://ies.lublin.pl/ies-policy-papers/science-diplomacy-of-selected-european-states-the-case-of-the-united-kingdom-france-and-hungary/), *Science diplomacy of selected European states – the case of the United Kingdom France and Hungary*, IEŚ Policy Papers 7/2022 (pdf).  14. K. A. Wojtaszczyk, T. Wallas, P. Stawarz, *Integracja Europejska. Uwarunkowania istota i nastepstwa*, Warszawa 2023. – s. 467-494.  15. M. Szkarłat, *Dyplomacja naukowa jako kategoria dyplomacji wpływu – przypadek Francji*, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20 (2022), z. 4, s. 313-345. |